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Background and Objective: Considering the increasing trend of 
addiction, it is necessary to study its constituent factors and its continuity 
to be able to make appropriate decisions in treating addiction and 
reducing its individual, familial and social harm. Therefore, the present 
study investigated the role of emotional expression styles and religious 
coping styles in students' tendency towards addiction. 
Methods: The present study is descriptive correlational. The statistical 
population includes 2000 students residing in the dormitory of 
Mohaghegh Ardabili University from 2017 to 2018 out of which 200 
were selected through available sampling method. To collect data related 
to the scales of emotional expression, preparedness for addiction and 
Paraghamat Religious Conflict were used. Finally, descriptive statistics, 
Pearson correlation and regression were used to analyze the data. In this 
study, all the ethical considerations have been observed and no conflict of 
interest was reported by the authors.  
Results: The results of this study showed that there was a significantly 
negative correlation between emotional excitement styles (positive and 
negative) except for the intimacy style and students’ tendency towards 
addiction. The results also showed that there was a significantly negative 
correlation between the positive religious style and the tendency toward 
addiction among students and a positive and significant correlation 
between the negative religious styles and the tendency to addiction. Also, 
the results of regression showed that emotional excitement and religious 
coping are good predictors of students’ preparedness for addiction. 
Conclusion: The results of the present study are in line with the findings 
of other studies that show emotional excitement and religious coping 
styles have an important role in the students' tendency toward drug 
addiction. Therefore, preventive measures should be taken in this regard. 
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Background and Objective 
Over the past decades, drug addiction and drug abuse 
have increased across the world for a variety of reasons 
(1). This problem, especially during adolescence and 
youth, is especially important. At this age, a person is 
ready to try a variety of experiences, take risks, and 
have adventurous feelings, which can drive him/her 
toward negative attitudes such as antisocial, depressive, 
and excitement behaviors and lead to the desire to take 
drugs and a positive attitude towards them (2). 
Regarding the nature and structure of addiction and its 
physical and psychological effects on the individual, 
one of the factors that can lead to young people's 
tendency to abuse drugs is the person’s expression 
styles in dealing with stressful situations (3). Studies 
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have also shown that individual coping strategies in 
dealing with stressful situations can play an important 
role in the person's inclination to abuse drugs (4). 
Considering the theoretical and research relationship 
between the variables and the importance of excitement 
expressive styles (negative expression, positive and 
intimacy) and religious coping styles (positive and 
negative), in the tendency toward student addiction,  
further understanding in this regard is essential in 
preventing and treating the harms that young people 
are likely to face. 
Methods 
Compliance with ethical guidelines: Ethical 
considerations in this study included full explanation of 
the goals and procedures, respecting the rights of the 
participants to discontinue or continue to cooperate, 
and non-disclosure of the individuals’ names in 
information forms due to confidentiality. 
     The present study is descriptive and correlational. 
The statistical population consisted of all the students 
of Mohaghegh Ardabili University living in the 
dormitory in the academic year of 2017-2018, out of 
which a total of 2,000 students were selected by 
available sampling method according to entry and exit 
criteria. Data collection instruments included: 
A) Emotional Expression Questionnaire: This 
questionnaire was designed in 1990 to investigate the 
importance of the role of emotional expressions styles 
in mental health. It has three components including 
negative emotional expression, positive emotion, self-
expression, and 16 points. Responses in the Likert 
scale range from ‘strongly agree’ to ‘strongly disagree’ 
(5). 
B) Iranian Addiction Potential Scale: This 
questionnaire was designed to assess the readiness for 
addiction in 1992. It consists of two factors (active and 
passive readiness) and 36 items plus 5 lie detector 
items. Each question is scored on a continuum from 
zero (completely correct) to 3 (completely false). 
Higher scores represent the readiness of the respondent 
for addiction and vice versa (6).  
C) Pargament Religious Coping Questionnaire: This 
scale was developed in 2000 and has 100 test items and 
17 sub-scales. The short form of the questionnaire is 
derived from its original form and identifies positive 
and negative coping styles. The scoring was based on a 
Likert scale and on a continuum from zero (never) to 3 
(always) (7). 
Results 
The results of the present study showed that there was 
a significant negative correlation between emotional 
excitement styles (positive and negative), except for 
the intimacy style, and students’ tendency towards 
addiction. The results also showed that there was a 
significantly negative correlation between the positive 
religious style and the tendency towards addiction and 
a positive and significant correlation between the 
negative religious styles and the tendency to addiction. 
The results of regression analysis also showed that 
emotional excitement and religious coping are good 
predictors of students’ preparedness for addiction. 
Conclusion 
Regarding the purpose of this study, i.e., examining the 
role of emotional expression and religious coping style 
in the tendency towards addiction among students of 
Mohaghegh Ardabili University and based on the 
results of the study, it can be concluded that there is a 
significantly negative relationship between positive and 
negative emotion expressive styles and tendency to 
addiction (see Table 1). It can be stated that in the case 
of chronic repression, exclusion from others, control 
and conflict in expressing excitement, the social and 
emotional functions of the individual are more likely to 
be endangered and tend towards drugs use (8). The 
results of correlation analysis also showed that there 
was a significantly negative correlation between 
positive religious coping style and addiction tendency 
in the students, and there was a positive and significant 
correlation between negative religious coping and the 
tendency toward addiction in students. Therefore, 
having positive religious attitudes reduces the effects of 
stress and pressure under difficult situations. This 
affects the coping style and attitude of the individual in 
coping with stressful situations and, consequently, 
reduces the person's tendency toward drug abuse by 
relieving the mental and emotional stresses (9). 
     Among the research constraints was the large 
number of questionnaires, and some questions required 
a high degree of knowledge and understanding and 
some of the participants could have not understood a 
question correctly and provide an inaccurate answer to 
the question. Another limitation of the study was the 
low sample size, which makes generalization of the 
results difficult. 
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 امللّخص  
نظراً للنسبة املتزايدة لإلدمان على املخدرات، من الضروري دراسة العوامل املمهدة هلا  :خلفیة البحث وأهدافه
ختاذ القرارات املناسبة يف مكافحة االدمان واحلد من االضرار الفردية واالسرية والستمراريتها من اجل ا
واالجتماعية. ومن هذا املنطلق لقد اجريت الدراسة احلالية بغرض التحقيق يف دور امناط التعبري عن العواطف 
 .يل الطالب اىل ادمان املخدراتمواملواجهة الدينية يف نسبة 
هذه الدراسة بطريقة وصفية مرتابطة واشتمل اجملتمع االحصائي على مجيع لقد اجريت  منهجیة البحث:
. كان امجايل 2017-2018الطالب اجلامعيني املقيمني يف القسم الداخلي يف جامعة احملقق االردبيلي عام 
 منهم 200نفر ونظرا لعدم امكانية الوصول جلميعهم، فقد مت اختيار  2000عدد اجملتمع االحصائي اكثر من 
بطريقة اخذ العينة املتاحة. ومن اجل مجع البياانت مت استخدام مقياس التعبري عن العاطفة واالستعداد لالدمان 
ابملخدرات ومقياس ابرغامنت للمواجهه الدينية. يف هناية املطاف مت حتليل البياانت وجتزئتها ابستخدام االحصاء 
ة مجيع املوارد االخالقية يف هذا البحث واضافة اىل هذا الوصفي ومعامل ارتباط بريسون واالحندار. متت مراعا
 .فإن مؤلفي البحث مل يشريوا اىل اي تضارب يف املصاحل
- اظهرت الكشوفات أن هناك ترابطًا سلبيًا ذا داللة احصائية بني امناط التعبري عن العواطفالكشجوفات: 
ملخدرات يف الطالب. كما أن هناك ترابطاً سلبياً وبني امليل حنو االدمان على ا -ماعدا اسلوب العالقة احلميمة
بني اسلوب املواجهة الدينية االجيابية وامليل حنو ادمان املخدرات وكذلك ترابطًا اجيابيًا ذا داللة احصائية بني 
بري اسلوب املواجهة الدينية السلبية وامليل حنو االدمان فيهم. كما اظهرت نتائج االحندار انه تعترب أساليب التعا
 .العاطفية واملواجهة الدينية منبئتان جيداتن الستعداد الطالب على اإلدمان ابملخدرات
اظهرت نتائج هذه الدراسة تزامنا مع الدراسات االخرى ان أساليب التعابري العاطفية اىل جانب  االستنتاج:
بة إبدمان املخدرات. لذلك املواجهة الدينية تستطيع ان تلعب دورا هامًا يف ميل الطالب واستعدادهم لالصا
 .ينبغى اختاذ تدابري وقائية يف هذا اجملال
 
 :التايل الرتتیب على املقالة استناد يتم
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ينیة يف املیل حنجو االدمان على التعبری عن العجواطف وأسالیب املجواههة الدامناط دور 
 املخدرات عند الطالب اجلامعیني
   44-44(: 4)5؛ 8931ی پژوهش در دین و سالمت. مجله 
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 کیدهچ  
گر آن ساز و تداومبا توجه به روند رو به افزایش اعتیاد، بررسی عوامل زمینههدف: سابقه و 
های فردی، مناسب در جهت مبارزه با اعتیاد و کاهش آسیب هایمنظور اتخاذ تصمیمبه
منظور بررسی نقش ابعاد رو، پژوهش حاضر بهخانوادگی و اجتماعی آن ضروری است. ازاین
 . ی مذهبی در میزان گرایش دانشجویان به اعتیاد انجام شدبراز هیجان و مقابلههای اسبک
ی کلیهی آماری شامل پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه روش کار:
بود. تعداد کل  8931-39در سال تحصیلی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه محقق اردبیلی 
دلیل دسترسی نداشتن به بهنفری  222ی نمونه ناین آننفر بود که از ب 2222جامعه بیش از 
برای گردآوری اطالعات از انتخاب شد. گیری دردسترس تعداد جامعه، به روش نمونه
ی مذهبی پارگامنت استفاده شد. در های ابرازگری هیجانی، آمادگی به اعتیاد و مقابلهمقیاس
و همبستگی پیرسون و رگرسیون توصیفی از آمار آوری شده با استفاده های جمعدادهنهایت 
مقاله  مؤلفانی موارد اخالقی رعایت شده است و تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه
 . اندگونه تضاد منافعی گزارش نکردههیچ
های ابراز هیجان به جز سبک صمیمیت با نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک ها:یافته
بین سبک داری وجود داشت. همچنین همبستگی منفی معنیگرایش به اعتیاد دانشجویان 
و بین سبک  ؛همبستگی منفینیز ی مذهبی مثبت و گرایش به اعتیاد در دانشجویان مقابله
داری وجود ی مذهبی منفی و گرایش به اعتیاد در دانشجویان همبستگی مثبت و معنیمقابله
ی مذهبی های ابراز هیجان و مقابلهحاصل از رگرسیون نیز نشان داد که سبک ج. نتایداشت
 .آیندهای خوبی برای آمادگی به اعتیاد در دانشجویان به شمار میهکنندبینیپیش
دهد که شده نشان میهای انجامهمسو با دیگر پژوهش حاضر نتایج پژوهش گیری:نتیجه
ادگی دانشجویان تواند سهمی مهم در گرایش و آمی مذهبی میهای ابراز هیجان و مقابلهسبک
 .به اعتیاد داشته باشد. بنابراین باید اقدامات پیشگیرانه در این زمینه صورت گیرد
 :است صورت این به مقاله استناد
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ی مذهبی در گرایش های مقابلههای ابراز هیجان و سبکنقش سبک
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 دو سوء مصرف موا 8اعتیاد یپدیدهی گذشته طی چند دهه
افزایش یافته است در سراسر جهان گوناگون  دالیل مخدر به
تنهایی، احساس بیکاری، نابسامانی اوضاع اقتصادی، (. 8)
روانی، دسترسی -فشارهای روحی دوستان ناباب،پناهی، بی
آسان و مواردی از این دست از جمله علل و عوامل گرایش فرد 
نظران صاحب(. 2آیند )مخدر به شمار می به سوء مصرف مواد
مواد  مستمربدن به مصرف  یپاسخ فیزیولوژیک را نوعی عتیادا
دانند که دو بُعد جسمانی و می یک موضوع خاص یا اعتیادآور
. ُبعد جسمی اعتیاد (9) دهدروانی انسان را تحت تأثیر قرار می
و تأثیرات  مواد اعتیادآورهمان پاسخ فیزیولوژیکی به دریافت 
د روانی آن به احساس لذت، سرخوشی و آن بر بدن است و بُع
توان از (. به عبارتی می4تمرکز بعد از مصرف مواد اشاره دارد )
بر دستگاه یاد کرد که جسمی  وابستگی روانی ونوعی آن به 
 کارکردو موجب اختالل در  ردگذامیعصبی انسان اثر 
های مبتنی بر (. طبق تخمین5شود )ی او میفیزیولوژیک
میلیون نفر از جمعیت  9/8د ازمان ملل حدوهای سگزارش
مشکل جدی سوء مصرف مواد مخدر دارند. شیوع این  ایران
ویژه در بین جوانان و نوجوانان اهمیت خاصی دارد، مسئله به
شناسی مصرف مواد مخدر، در که بر اساس طرح شیوعطوریبه
 83تا  85میزان مصرف مواد مخدر در گروه سنی  8932سال 
درصد کل جمعیت معتادان مواد  51/89زی معادل سال، چی
بنا به اقتضای (. در این دوران 1مخدر در کل کشور بوده است )
پذیری باال، ی امتحان تجارب گوناگون، خطرسن، فرد آماده
تواند او را این آمادگی می است که حس ماجراجویانهتفریح و 
گی و رفتارهای ضد اجتماعی، افسرددر جهت منفی گرایش به 
میل به مصرف و نگرش مثبت سوق دهد و به خواهی هیجان
اعتیاد به مصرف  (.9) مخدر در آنها منجر شود نسبت به مواد
مخدر جوانب گوناگون روانی، زیستی و اجتماعی افراد را  مواد
که عالوه بر زندگی فردی بار طوریدهد بهتحت تأثیر قرار می
  .(1) کندل میسنگینی را بر خانواده و جامعه تحمی
روانی  و ابعاد جسمانی و به ماهیت و ساختار اعتیاد با توجه
تواند به گرایش جوانان به که مییکی از عواملی  آن بر فرد،
 فرد 2های ابراز هیجانشیوهسوء مصرف مواد مخدر منجر شود 
 ترکیبی 9هیجان (.3در برخورد مطلوب با شرایط فشارزا است )
(. 82) است محیطیهای فرد و محركکی های ادرااستنباطاز 
                                                          
1) Addiction 
2( Emotional expression 
( که 88ابرازگری هیجان همان نمایش بیرونی هیجان است )
ی تغییرات رفتاری همراه با هیجان مانند تغییر در دربردارنده
زیر و بمی صدا، چهره، حرکات بدن و مواردی از این دست 
سه بُعد را برای ابرازگری هیجان  4(. کینگ و امونز82شود )می
مطرح  9و هیجان منفی 1، هیجان مثبت5ابراز صمیمیت شامل
گفتگو و برقراری (. در ابراز صمیمیت، فرد به 89کنند )می
پردازد. در این بُعد فرد یی صادقانه با طرف مقابل میرابطه
و واقعیت وجودی خود را به  هااحساسات، افکار، عقاید، ایده
شحالی (. شادی، خنده، خو84دهد )طرف مقابل نشان می
روان و های مثبتی هستند که در بهبود سالمت ازجمله هیجان
(. 85کنند )عملکرد زندگی اجتماعی فرد نقش مهمی ایفا می
های منفی مثل عصبانیت، خشم، غم و اندوه نیز جزئی هیجان
روند اما قرار گرفتن طوالنی مدت در از زندگی ما به شمار می
ل روانی در فرد و اختال بروزموجب  هامعرض این هیجان
 نظر (. افرادی که از81شود )آسیب در تعامالت اجتماعی او می
توانمندی پایینی دارند در مواجهه با شرایط فشارزا از  هیجانی
احساسات خود را بروز  ندارند، دقیقی های خود آگاهیهیجان
کنند. این افراد در سازگاری با ریزی میدهند و دروننمی
ن با تجارب منفی با مشکالت زیادی دست و محیط و کنار آمد
که تعارض بین تمایل به بیان طوری(. به89کنند )پنجه نرم می
تواند به پریشانی روانی، می احساسات و ترس از عواقب آن
ترس بیشتر از صمیمیت، عملکرد ضعیف بین فردی و مواردی 
دهد مطالعات نشان می(. 81از این دست در آنها منجر شود )
ناپذیر هیجان در بروز و ظهور برخی ه بازداری انعطافک
( و 22(، افسردگی )83ازجمله اضطراب ) 1اختالالت رفتاری
 بر عکس، افرادی کند.( نقشی مهم ایفا می3سوء مصرف مواد )
که توانایی باالیی در ابراز هیجان دارند، در شرایط و 
یی توانند احساسات خود را شناساهای مختلف میموقعیت
کنند، آنها را تشخیص دهند و خود را بهتر با شرایط فشارزا 
دلیل توانمندی باال در ابراز سازگار کنند. همچنین این افراد به
تری در بیان و ابراز حاالت هیجان، از روابط بین فردی قوی
هیجانی خود با دیگران برخوردارند و در نهایت سالمت روان 
 (. 28کنند )باالتری را تجربه می
دهد که نوع شده همچنین نشان میمطالعات انجام
زا فرد در مواجهه با شرایط استرس 3ییراهبردهای مقابله
                                                                                          
3) Emotion 
4( King &Emmons 
5) Expression of intimacy 
6) Positive excitement 
7) Negative excitement 
8) Behavioral disorders 
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 94-49: 8931(،4)5/ پژوهش در دین و سالمت؛ و همکاران بیگی ماهانیاسماعیل ... ی مذهبی درمقابلههای های ابراز هیجان و سبکنقش سبک 
تواند نقش مهمی در گرایش فرد به سوء مصرف مواد مخدر می
هایی برای تسلط، مقابله را تالش 8(. فولکمن22)داشته باشد 
ها یا رضمهار، تحمل و کاهش دادن یا به حداقل رسانیدن تعا
اند های درونی و بیرونی که فراتر از منابع شخصیخواسته
کند. بر اساس این دیدگاه مقابله شامل دو عملکرد معرفی می
مهم تغییر ارتباط موجود بین شخص و محیط )متمرکز بر 
شود زا )تنظیم هیجان( میهای تنشمسئله( و مهار هیجان
مذهب، روشی برای ی مبتنی بر (. در همین زمینه مقابله29)
ی مذهبی مقابله (.24شود )تنظیم هیجان به کار برده می
گیری و تفسیر نوعی بینش است که از طریق آن فرد به تصمیم
یی است که بر مبنای آن پردازد و پایهحوادث و وقایع می
یی های مقابلهکند. روشریزی میبینی خود را پیجهان
پذیرش، امید، رضایت از  مذهبی پیامدهای روحی مثبت مانند
بینی، رشد معنوی و کاهش استرس را به دنبال زندگی، خوش
فرد در مواجهه با  2ی مذهبی مثبتدر مقابله (.25دارد )
ی نصرت و یاری ارزیابی و تفسیر مثبت درباره شرایط فشارزا با
رود و اعتقاد دارد که خداوند، به استقبال شرایط فشارزا می
ی (. افرادی که از مقابله24ها نخواهد گذاشت )خداوند او را تن
کنند در برخورد با شرایط فشارزا استفاده می مذهبی مثبت
های خود به انجام اعمال مذهبی مثل برای رهایی از ناراحتی
دهد که این آورد. مطالعات نشان میدعا و نیایش روی می
تواند هم یک منبع حمایت ی مذهبی میسبک از مقابله
یی برای تغییر مثبت در فرد تلقی شود ی، هم وسیلهعاطف
هایی مثبت شامل روش ی مذهبیمقابلههای (. راهبرد21)
مانند حمایت معنوی، خیرخواهی و گذشت و بخشش است 
ی مذهبی مثبت نقش دهد مقابلهمطالعات نشان می. (29)
های سالمت روان از ترین تهدیدکنندهمهمی در کاهش اصلی
( ایفا 92( و استرس )23(، افسردگی )21ب )جمله اضطرا
فرد در شرایط فشارزا  9ی مذهبی منفیاما در مقابله کند؛می
کند و معتقد است خداوند یی ناایمن با خداوند برقرار میرابطه
های راهبرد(. 98او را در شرایط دشوار تنها خواهد گذاشت )
و ی مذهبی منفی شامل ارزیابی منفی از حوادث مقابله
ی دهد که استفادهنارضایتی معنوی است. مطالعات نشان می
ی مذهبی منفی )مانند سرزنش خدا( با سطوح بیشتر از مقابله
طور به (.92اضطراب و استرس رابطه دارد ) باالتری از عالئم
فرایندی است که فرد بتواند بسته به شرایط  کلی ابراز هیجانی
ت و منفی خود را بروز های مثبهای محیطی، هیجانو موقعیت
                                                          
1( Folkman 
2( Positive religious coping 
3( Negative religious coping 
با  ی فردی مذهبی، نوع برخورد و مقابلهدهد. اما سبک مقابله
 و ایمان بر تکیه با تواندحوادث و شرایط فشارزا است که می
ی مذهبی مثبت( صورت پذیرد اعتقاد به وجود خداوند )مقابله
بهتر فرد در  هایترل، تنظیم هیجان و اتخاذ تصمیمو به کن
ی ناایمن با منجر شود و یا با برقراری رابطه شرایط فشارزا
( به افزایش اضطراب، استرس و ی مذهبی منفیمقابلهخداوند )
 عملکرد ضعیف در فرد منجر شود.  
و همکاران در پژوهشی به بررسی نقش شناخت  4فویسی 
و رمزگشایی نمایش بیرونی هیجانات در افراد مبتال به اختالل 
نشان داده که  نااند. نتایج پژوهش آنسوء مصرف الکل پرداخته
کاهش شناخت و رمزگشایی نمایش بیرونی هیجان در میزان 
 5(. جوردانو99وابستگی به الکل در این افراد مؤثر بوده است )
ی مذهبی و و همکاران در پژوهشی به بررسی نقش مقابله
ی مواد مخدر )الکل، کنندهمعنویت در میان سه گروه مصرف
اند. نتایج نشان داده که گردان( پرداختهو مواد روان ماری جوآنا
ی مذهبی مثبت و معنویت عوامل محافظتی علیه سوء مقابله
(. حسینیان و همکاران در 94) مصرف مواد مخدر هستند
خواهی و شدت و میزان هیجاناند بین پژوهش خود نشان داده
به تازگی آن و همچنین بین شدت رفتارهای پرخطر با گرایش 
(. در 95) معناداری وجود دارد یاعتیاد در زنان بزهکار رابطه
اند که پژوهشی دیگر، پورنیکدست و همکاران نشان داده
سازگاری و گرایش به اعتیاد در سطوح مختلف نگرش مذهبی 
 نظرکه افراد با نگرش مذهبی باال از طوریمتفاوت است. به
افراد  ر مقایسه بادسازگاری کلی، عاطفی، اجتماعی و تحصیلی 
سازگارترند و همچنین گرایش به  ،با نگرش مذهبی پایین
(. حسنی و بمانی یزدی 91) دهندتری نشان میاعتیاد پایین
های ابراز هیجان با ریخت ی سبکدر پژوهشی به بررسی رابطه
های ابراز سبکاند. نتایج نشان داده که شخصیتی پرداخته
 (.99است ) شخصیتی ریخت های رفتاریهیجان از همبسته
هاشمیان و همکاران در پژوهشی به بررسی اثر اصول و قواعد 
اند. ی عاطفی مثبت و منفی پرداختهابراز هیجان در تجربه
هیجان شادی و تنفر از قواعد نتایج پژوهش آنها نشان داده که 
و هیجان خشم، غم و شادی از قواعد  ؛ابراز هیجان آشکارانه
قواعدی براین، بنا. کنندگرایانه تبعیت میکوبابراز هیجان سر
و ورای  ی در جریان فرهنگی کشور ایران وجود داردیزیرآستانه
آورد، مورد برای فرد به ارمغان می یی زیستی که هیجانتجربه
ی ی عاطفهیید بودن شکل بروز آن در یک فرهنگ، تجربهأت
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ابراز هیجان  مثبت یا منفی را برای کاربران آن فرهنگ با قواعد
منظور پیشگیری از هر به (.91) خاص آن، به همراه دارد
د آن شناخته شو یمشکلی الزم است ابتدا عوامل ایجادکننده
مثبت و  یمداخله نوعی را پیشگیری توانکه میطوریبه
امروزه  آور به شمار آورد.زیانبرای مقابله با شرایط  متفکرانه
درمان اعتیاد و تقدم آن بر  گرایش به اهمیت پیشگیری از
که محققان طوریبهبر هیچ فردی پوشیده نیست  اعتیاد
 از درمان ترارزانو تر تر، راحتمهم را پیشگیریهمیشه 
 اند. دانسته
با توجه به ارتباط نظری و پژوهشی بین متغیّرها و اهمیت 
ی مذهبی در های مقابلهن و سبکهای ابرازگری هیجاسبک
شناخت بیشتر این زمینه در  ،گرایش به اعتیاد دانشجویان
های احتمالی که متوجه جوانان است پیشگیری و درمان آسیب




رعایت  مالحظات اخالقی: پیروی از اصول اخالق پژوهش
ی توضیحات کامل درباره شده در این پژوهش عبارت بود از:
کنندگان در اف و روش کار، محترم شمردن حقوق شرکتاهد
ذکر نشدن نام افراد در  و ی همکاریی قطع یا ادامهزمینه
  .دلیل محرمانه بودنهای اطالعاتی بهفرم
ی پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه
ی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه محقق آماری پژوهش کلیه
 ناکه از بین آن بودند 8931-39یلی در سال تحص اردبیلی
دلیل دسترسی نداشتن به تعداد جامعه، بهنفری  222ی نمونه
های ورود به مالكانتخاب شد. دسترس گیری دربه روش نمونه
ی بزهکاری، نداشتن از نداشتن سابقهپژوهش عبارت بود 
 25تا  83ی سنی بین ی بیماری خاص روانی، دامنهسابقه
در نظر  هانامهمخدوش بودن پرسش نیز خروج مالكو  ؛سال
 پژوهش، ینمونه تعیین از پس به این منظور گرفته شد.
 از پس و شدند جمع جلسه یک در طی فراخوانی هاآزمودنی
ها نامهپرسش پژوهش، اهداف یدرباره های الزمصحبت بیان
ی مذهبی( برای ه اعتیاد و مقابله)ابرازگری هیجان، آمادگی ب
 خواسته از آنها یل در اختیار دانشجویان قرار داده شد وتکم
 82در نهایت  .دهند پاسخ هاسؤال به صادقانه که شد
دلیل مخدوش بودن کنار گذاشته شد و اطالعات به نامهپرسش
 دانشجو تحلیل شد. 832
های ذیل نامهها از پرسشآوری دادهدر این پژوهش برای جمع
 استفاده شد:
 81نامه این پرسش: 1ابرازگری هیجانی ینامهپرسش     
منظور بررسی و اهمیت نقش ابراز هیجان در گویه دارد و به
و سه  است طراحی شده 8332سالمت روان فرد در سال 
ی ابراز هیجان منفی، ابراز هیجان مثبت و ابراز صمیمیت مؤلفه
ها در طیف لیکرت از کامالً موافق تا کاماًل سنجد. پاسخرا می
نامه با استفاده از روش لف قرار دارند. اعتبار این پرسشمخا
گزارش شده  11/2همسانی درونی و ضریب آلفای کرونباخ 
ی نامهنامه با پرسشاست. همچنین روایی همگرای این پرسش
مثبت و  2ی مثبت برادبرنمقیاس عاطفهشخصیت چندبُعدی و 
 (.89دار گزارش شده است )معنی
نامه این پرسش :3به اعتیاد ی آمادگینامهپرسش     
ساخته  8332منظور بررسی آمادگی برای اعتیاد در سال به
ماده به  91شده است و از دو عامل )آمادگی فعال و منفعل( و 
گذاری نمره و است تشکیل شده سنجی دروغماده پنجی اضافه
)کاماًل  9هر سؤال روی یک پیوستار از صفر )کامالً درست( تا 
گذاری در سؤاالت ی نمره. البته این شیوهرار داردقنادرست( 
معکوس خواهد شد. نمرات  99و  28، 85، 82، 1ی شماره
ه برای اعتیاد دهندی آمادگی بیشتر فرد پاسخباالتر به منزله
 (.93است و برعکس )
ی روایی این مقیاس از در پژوهشی در ایران برای محاسبه     
ی آمادگی نامهی مالکی، پرسشدو روش استفاده شد. در روای
ز یبه اعتیاد دو گروه معتاد و غیرمعتاد به خوبی از یکدیگر تمی
ی مقیاس از طریق همبسته کردن داده شده است. روایی سازه
 45/2ینی عالئم بالینی یی فهرست بالماده 25آن با مقیاس 
دار است. اعتبار مقیاس با روش آلفای که معنی محاسبه شد
 (.42محاسبه شد که در حد مطلوب است ) 32/2 یزن کرونباخ
این مقیاس : 4ی مذهبی پارگامنتی مقابلهنامهپرسش     
 زیرمقیاس 89آزمون و ماده 822ساخته شده و  2222در سال 
نامه برگرفته از فرم سؤالی این پرسش 84دارد. فرم کوتاه 
یی مثبت های مقابلهی سبککنندهاصلی و بلند آن و مشخص
گذاری به صورت لیکرت و روی یک ی نمرهشیوه .فی استو من
 (.28)همیشه( قرار دارد ) 9ت( تا وقپیوستار از صفر )هیچ
 این آزمون در پژوهشی درمنظور بررسی اعتبار و روایی به
عنوان مرجعگیری مذهبی بهاز مقیاس جهت ایران
                                                          
1( Emotional Expression Questionnaire 
2( Bradburn 
3( Iranian Addiction Potential Scale 
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ی مذهبی استفاده زمان مقیاس مقابلهبرای بررسی روایی هم
زمان دو شده است. همبستگی بین نمرات حاصل از کاربرد هم
بود همچنین برای ارزیابی اعتبار آزمون، ضریب  1/2مقیاس 
و در  11/2ی مذهبی مثبت س مقابلهآلفای کرونباخ در زیرمقیا






ن در جدول کنندگاوضعیت تحصیلی و میانگین سن شرکت
 .آورده شده است 8ی شماره
 





 دکتری ارشد کارشناسی
 
 درصد تعداد تعداد تعداد تعداد
 55 825 2 85 32 سال 25زیر 
 23 55 22 25 1 سال 95تا  21
 81 92 22 82 2 سال 45تا  91
 822 832 42 52 31 کل
 
میانگین و انحراف معیار متغیّرهای مستقل و همچنین      
    در شده در این متغیّرها بیشترین و کمترین نمرات کسب
. ضریب همبستگی داده شده استنشان  2ی جدول شماره
 های ابراز هیجان مثبت و منفیپیرسون نیز ارتباط بین سبک
و  ر و منفی نشان داددابا گرایش به اعتیاد به صورت معنی را
 .دیمیت منفی غیر معنادار مشاهده شنیز سبک صم
 
های توصیفی و ضریب همبستگی متغیّرهای ( شاخص2جدول 





24/24±23/4 ابراز هیجان مثبت  **222/2- 
22/89±92/2 ابراز هیجان منفی  *813/2- 
89/81±93/9 صمیمیت  251/2- 
ی مذهبی سبک مقابله
 مثبت
49/4±41/84  **219/2- 
ی مذهبی سبک مقابله
 منفی







 ی رگرسیونی چندگانه با متغیّر گرایش به اعتیاد در دانشجویانی نتایج معادله( خالصه3جدول 
 
 F P-valueی آماره ضریب تعیین تعدیل شده تعیینضریب  ضریب همبستگی چندگانه 
 228/2 45/89 259/2 299/2 529/2 مذهبی یسبک ابراز هیجان و مقابله
 
همبستگی چندگانه بین  ،9ی شماره با توجه به جدول     
 29/2ی مذهبی با گرایش به اعتیاد سبک ابراز هیجان و مقابله
درصد از تغییرات  29توانند بود و این متغیّرها با یکدیگر می
در جدول فوق  Pو  Fی آماره د.نگرایش به اعتیاد را تبیین نمای
گرایش به  دهد که آیا مقدار واریانسبه این سؤال پاسخ می
از نظر آماری  کردند، تبیین آن را بینمتغیّرهای پیشکه اعتیاد 
آن  Pو  Fی که با توجه به مقدار آماره دار است یا خیرمعنی
(45/89=F  228/2و>Pدار است( این مقدار تبیین معنی. 
 
 ی رگرسیونیضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیّرهای وارد شده به معادله( 4جدول 
 
 
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندار
 t P-valueی آماره
B خطای استاندارد β 
 229/2 -99/8 -818/2 228/2 -113/2 ابراز هیجان مثبت
 229/2 -45/8 -844/2 933/2 -428/2 ز هیجان منفیابرا
 19/2 -49/2 -292/2 991/2 -812/2 صمیمیت
 228/2 -51/2 -899/2 253/2 -114/2 ی مذهبی مثبتسبک مقابله
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ی ضرایب رگرسیونی مربوط دهندهنشان 4ی مارهشجدول      
ی مذهبی است و بک ابراز هیجان و مقابلهبه متغیّرهای س
ی رگرسیونی میزان تأثیر هر یک از این دو متغیّر را در معادله
ی ضرایب استاندارد رگرسیونی دهندهدهد. بتا نشاننشان می
کند با تغییر یک واحد در هر یک از دو است که مشخص می
ر ی مذهبی چه مقدار متغیّمتغیّر سبک ابراز هیجان و مقابله
مالك یا گرایش به اعتیاد دانشجویان تغییر خواهد کرد. با این 
توضیح با افزایش یک واحد در متغیّرهای ابراز هیجان مثبت و 
، 818/2ی مثبت به ترتیب سبک مقابله و منفی، صمیمیت
و  ؛مقدار کاهش در گرایش به اعتیاد 899/2و  292/2، 844/2
ی مذهبی منفی هبا افزایش یک واحد تغییر در سبک مقابل
. گرفتمقدار افزایش در گرایش به اعتیاد صورت  491/2
دهد آن نشان می Pو  tی همچنین در جدول فوق مقدار آماره
دار ی رگرسیونی معنیبین در معادلهکه تأثیر متغیّرهای پیش
تأثیر هر دو متغیّر  ،است یا خیر که با توجه به مقادیر جدول







بررسی نقش ابعاد  یعنی با توجه به هدف پژوهش حاضر
ی مذهبی در میزان گرایش به های ابراز هیجان و مقابلهسبک
و دریافت نتایج  ؛دانشگاه محقق ادربیلی اعتیاد دانشجویان
ن های ابراز هیجای بین سبککه رابطه توان گفتبررسی، می
بود دار منفی و معنی مثبت و منفی و گرایش به اعتیاد 
های پژوهش طور کلی با یافتهبه (. این یافته8 ی)جدول شماره
همسو  8حیدری و همکاران و نایزواندر، پیرتری و پنتکوسکی
بر نقش پژوهش حیدری و همکاران  (. نتایج49, 42است )
آوری نی تاببیهای آن در پیشلفهؤثر کنترل هیجانی و مؤم
. (42) کندکید میأمصرف مواد مخدر تسوء نوجوانان در برابر 
های نایزواندر، پیرتری و پنتکوسکی نشان همچنین نتایج یافته
داده که ارزیابی هیجان و تأثیرات اجتماعی آن بر شروع و 
طور کلی ها به(. این یافته49نگهداری مصرف مواد مؤثر است )
جمال هی صدرآبادی، خسروی و بنیهای پژوهش شابا یافته
ابرازگری که  هنتایج پژوهش آنها نشان داد(. 44همسو نیست )
 تواند شاخصی برای تمایز گروه بهنجار از بیمارهیجان نمی
توان گفت که هیجانات ها میدر تبیین این یافته (.44باشد )
عدی نیستند، بلکه از مسیرهای متعدد بُهایی تکپدیده
                                                          
1( Neisewander, Peartree & Pentkowski  
کنند و به یجانی، ابرازگری و فیزیولوژی عبور میهای هتجربه
های خودتنظیمی و انطباق هر چه بیشتر فرد با موقعیت
چه ابرازگری هیجان در (. اگر45شوند )مختلف منجر می
خدمت چندین کارکرد انطباقی ازجمله برقراری ارتباط با 
ایجاد و حفظ تعامالت  و های درونیدیگران، تنظیم وضعیت
ابراز هیجانات  ممکن است گاهیهستند با این حال، اجتماعی 
برای فرد مفید نباشد و سالمت جسمانی او را در معرض خطر 
دهد که (. برای مثال، مطالعات نشان می41و آسیب قرار دهد )
ویژه خشم( عاملی خطرناك در ابراز مزمن هیجانات منفی )به
ین (. همچن49آید )عروقی به شمار می-های قلبیبیماری
دهد که توانایی ابراز نکردن هیجانات در ها نشان میپژوهش
ندادن ترس در های اجتماعی مانند نشانبرخی موقعیت
یا به حداقل رساندن ابراز خشم در نزاع و درگیری  سخنرانی
(. بنابراین بر حسب 41تواند برای فرد بسیار مفید باشد )می
دادن هیجانات  شرایط، توانایی ابراز نکردن یا تغییر شکل
تواند موجب بهبود عملکرد طبیعی فرد شود و به حفظ می
تعامالت اجتماعی و تسهیل روابط شخصی او کمک کند. اما با 
دهد که های بالقوه، مطالعات نشان میوجود این سودمندی
های ابراز هیجان سرکوب کردن و پنهان کردن دائمی نشانه
احساسی در فرد  های)مثبت و منفی( به درك ضعیف محرك
 کند ومییجاد ا ختاللشود، در روابط بین فردی او امنجر می
 (.43اش به همراه دارد )عواقب ناگواری برای سالمت جسمانی
توان گفت در صورت سرکوبی مزمن، محرومیت از بنابراین، می
احتمال در ابرازگری هیجان،  تعارض و کنترلسوی دیگران، 
ردهای اجتماعی و عاطفی فرد به بیشتری وجود دارد که عملک
گرایش پیدا کند  مخدر مواد مصرف سمت بهخطر بیفتد و 
(41.) 
نتایج تحلیل همبستگی همچنین نشان داد که بین سبک 
ی مذهبی مثبت و گرایش به اعتیاد در دانشجویان مقابله
ی مذهبی منفی دار و بین سبک مقابلههمبستگی منفی معنی
انشجویان همبستگی مثبت و و گرایش به اعتیاد در د
ها (. این یافته8ی شماره)جدول  داری وجود داشتمعنی
؛ و 2درمیر سنچز و نپوهای پژوهش ونطور کلی با یافتهبه
 (. نتایج85 ,25همسو است ) 9اونتس، واربورتون و مرگولین
درمیر سنچز و نپو نشان داده که مداخالت مذهبی پژوهش ون
رای تسریع در درمان و بهبود این افراد تواند درمانی مکمل بمی
(. نتایج پژوهش اونتس، واربورتون و مرگولین نیز 52باشند )
                                                          
2( Van der Meer Sanchez & Nappo 
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بین ی مذهبی و معنوی مثبت پیشنشان داده که مقابله
آید قدرتمندی برای پرهیز از استعمال مواد مخدر به شمار می
در سبک توان گفت که ها می(. در تبیین این یافته58)
زا به فرد برای رهایی از شرایط استرس ،مذهبی مثبتی مقابله
برقراری  و، مناجات نیایش، نمازپردازد. انجام اعمال مذهبی می
تواند هم منبع حمایت میبا منبع الیزال قدرت خالصانه ارتباط 
یی برای تغییر عملکرد مثبت در فرد تلقی عاطفی، هم وسیله
ن موجودی مقدس و باور به وجود خداوند به عنوا(. 21شود )
یاری او در شرایط حمایت و باور به واال، حس نزدیکی به او، 
ها را طور مستقیم رفتار انساناینکه خداوند بهفشارزا و 
و امیدبخش باشد و به  کنندهتواند برای فرد دلگرمبیند، میمی
های فشارزا منجر شود انطباقی در موقعیت هایاخذ تصمیم
دلیل مذهبی منفی فرد بهی (. برعکس در سبک مقابله25)
باور و اعتقاد ضعیف نسبت به وجود خداوند، در شرایط فشارزا 
کند و ایمان یی ناایمن و اجتنابی با خداوند برقرار میرابطه
در دارد که خداوند او را در شرایط فشارزا تنها خواهد گذاشت. 
شود و این یأس به نداشتن وس و ناامید مینتیجه فرد مأی
بنابراین  (.22)شود فشارزا منجر می انطباق صحیح با موقعیت
های مذهبی مثبت از تأثیر فشارها داشتن نگرشتوان گفت می
کاهد. اعتقاد های فرد در شرایط سخت و دشوار میو استرس
نها گر انسان است و او را تدر مشکالت یاری به اینکه خداوند
به انسان نیروی اراده و اختیار  اینکه خداوند به گذارد، باورنمی
داده  قرار خودش هایرفتارها و انتخاب مسئول را او و داده
های فشارزا به چارچوبی برای قضاوت و مقابله با موقعیت است
شود فرد بر اساس آن عمل کند دهد که موجب میفرد می
با شرایط  مقابله در برخورد فردبر سبک مقابله و (. این امر 21)
به سوء  را شخص متعاقبًا گرایش و گذاردتأثیر می فشارزا
 فشارهای روحی و روانی تسکین با هدف مصرف مواد مخدر






بر حسب  فرد چههر رسدمی نظر بهبا توجه به آنچه ذکر شد 
 و کنترل و کند ابراز را خود هیجانات بتواند ترراحت شرایط
تواند با کمتری در ابرازگری آن داشته باشد، بهتر می تعارض
شود تا شرایط فشارزا سازگار شود. این امر موجب می
ارتقا  چشمگیری طوربه فرد عملکردهای اجتماعی و عاطفی
 برابر خطراتی همچون گرایش به سوء مصرف مواد به یابد و در
یی سبک مقابله همچنین داشتن .نماید مقاومت مطلوبی نحو
دلیل کاستن از مذهبی مثبت در برخورد با شرایط فشارزا به
 درعاملی بازدارنده تواند ها در فرد میتأثیر فشارها و استرس
سوء ویژه ههای اجتماعی ببه سمت آسیباو کشانده شدن  برابر






 هایسؤال تعداد زیاد حاضر های پژوهشجمله محدودیتاز
 و سطح دقت به احتیاج سؤاالت برخی و بود هانامهپرسش
سؤالی  ییکنندهشرکت بود ممکن که داشت شناخت از باالیی
دهد.  پاسخ آن به دقتیبی با و نشود متوجه درستیبه را
ی حاضر پایین بودن حجم نمونه بود دیگر مطالعه محدودیت






ی گرایش به اعتیاد شود با توجه به اهمیت مسئلهپیشنهاد می
ی مذهبی آنها و مقابله ابراز کردن ها، چگونگیو نقش هیجان
های مشابهی در این مثبت در گرایش به این مسئله، پژوهش
هایی با حجم باالتر های سنی مختلف و نمونهزمینه روی طیف
شود. همچنین با توجه به  های جامعه انجامدر دیگر گروه
ناپذیر فردی و اجتماعی سوء مصرف مواد صدمات جبران
ها شود برای پیشگیری از این مسئله، دورهمخدر، پیشنهاد می
ی بهبود و ارتقای ابرازگری هیجان و هایی در زمینهو کارگاه
های ی مذهبی مثبت برای جوانان در گروههای مقابلهسبک
به درمانگران پیشنهاد  براین،عالوهد. سنی مختلف برگزار شو
شود که در درمان افراد مبتال به مصرف مواد مخدر از می
ی مذهبی مقابلهراهبردهای ارتقا و بهبود ابرازگری هیجان و 








 این انجام در افرادی که یکلیه و پژوهش در کنندگانشرکت از




شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ی اخالق بخش روانکمیته
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